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growing  resistance  from  established African  entrepreneurs. Whether  the  former  have  a 






ally  adapted  and  invented  anew  by  transnational  migration  networks  in  a  globalized 
world. There is no evidence of the supposed superiority of the innovative culture of Chi‐
nese  entrepreneurial  migrants  versus  that  of African  entrepreneurial  migrants.  Rather, 
there exist trading diasporas which have a generally enhanced  innovative capacity vis‐à‐
vis local entrepreneurs, regardless of the national culture in which they are embedded. In 









an  economist,  has  been  deputy  director  of  the  Institute  of African Affairs  (IAA)  at  the 
GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, Germany since 1991. Be‐











wachsenden  Widerstand  bei  etablierten  afrikanischen  Unternehmern.  Ob  erstere  einen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber  letzteren aufgrund bestimmter soziokultureller Merkmale 
haben, oder ob die vermeintliche größere Effektivität der Chinesen nur ein charakteristi‐
sches Merkmal  jeder Handels‐Diaspora  ist,  ist eine offene Frage. Diese vergleichende Er‐
kundungsstudie  chinesischer und nigerianischer Kleinunternehmer  in Ghana und Benin 







ne  erhöhte  Innovationskapazität  von Handels‐Diasporen  gegenüber  lokalen Kleinunter‐
nehmern  im Allgemeinen. Außerdem  führt die Rivalität  chinesischer und nigerianischer 
Migranten  auf  afrikanischen Märkten  unter  dem  Einfluss  der Globalisierung  nicht  not‐


























The upsurge  in Chinese migration  to Africa over  the past decade began drawing consider‐
able local attention some years ago but went largely unnoticed by the outside world. Schol‐


































formal  institutions  of  both  immigrant  groups;  Accra  is  an  emerging  regional  subpower 
alongside Nigeria in Anglophone West Africa. The study simultaneously addresses the gen‐
eral  issue of  the  sociocultural  roots of development and  the perpetual adaptation of  these 
roots to the actual setting in which informal institutions are embedded.  
A holistic understanding of the linkage between culture and development is provided 
by  the  underlying  rationale  of  the  concept  of  cultures  of  innovation,  as  developed  by 

































and Islamic movements as  the modernizing  forces behind Nigerian  informal entrepreneurs 






























The  article’s  conceptual  framework  or  methodology  is  based  on  a  comparative  ap‐













































The remarkable growth of Chinese‐African  trade  in  the past  ten years has attracted a great 
deal of  scholarly attention. As early as 2006, an OECD  study envisaged  the new Asian gi‐
ants—China and  India—as growth models  for Africa, although  it cautioned about possible 
negative  effects  on  resource  allocation,  governance  (rent‐seeking),  and  poverty  reduction 
(Lyons and Brown 2009; Goldstein et al. 2006).  In 2007 China became Africa’s second most 








doubtedly,  the deregulation  of Chinaʹs  emigration  legislation  and  of private  labor  recruit‐
ment  in  the  first decade of  this century due  to geopolitical and  ideological concerns  facili‐
tated this outward movement (Mohan and Kale 2007:16). In any case, this influx has already 
resulted in an exceedingly visible Chinese presence in Africa, particularly in the capital cities 
















in  the  form of cheap consumer goods, which are affordable even  for  the poorer sections of 
the  population,  but  also  in  the  form  of  the Chinese migrant  entrepreneurs  themselves. A 
growing number of more recent case studies  from various African countries on  this devel‐
opment are now available, as the following discussion shows. However, two major academic 





Differing answers  to  this question have  fed a contentious debate among scholars and 
politicians (see Asche and Schüller 2008 for an overview). There are strong indicators that Af‐
rican  infant  industries  are destined  to  lose  out due  to  the  tremendous  growth  in China’s 
cheap consumer goods exports, particularly textiles, footwear, and other low‐priced nondur‐
able consumer goods. One visible sign has been the gradual displacement of clothing exports 
from African  countries  (Gu  2009; Sylvanus  2009; Akinrinade  and Ogen  2008). This has  al‐
ready had negative effects on the nascent African export  industry’s manufacturing terms of 
trade  (Kaplinsky  2008).  However,  Kernen  and  Vulliet  (2008:  33)  maintain,  based  on  field 
studies  in Mali and Senegal,  that  in  the majority of African countries Chinese goods  (still) 
compete not so much with local products but with competing imports due to the weakness 
of the nascent local industries. According to the authors, competition is instead between Chi‐
nese  and African  traders  importing  similar  goods  from China  (ibid.:   33‐36). Each  trading 
community has its own structural advantage. Whereas Chinese traders generally have more 













The  relative performance,  success,  and business network  integration  of Chinese  and 
African entrepreneurs are apparently controversial issues. Nevertheless, most scholars agree 
that  the  remarkable  entrepreneurialism  demonstrated  by  overseas Chinese  in Africa  (and 









and  this  impact  concerns  “development”  in  general  much  more  than  simply  economic 









ity  of African  trade, which  limits  indigenous networks. Contrary  to African  business  net‐







ter, however, are said  to be  typical of Chinese SMEs because of  their cultural homogeneity, 
although this homogeneity in turn hinders the SMEs’ ability to connect with partners beyond 










nic patronage  relations, which  are neither primordial nor divisive  but  instead  continually 
adapted to modern requirements and guided by a sophisticated social fabric of both bridging 
and bonding, which aids  in cross‐cultural exchange  (Meagher 2005: 227). This corresponds 





(ibid.:  4). Nor has  the way  in which  they  influence African networks under  the prevailing 




In a study based on data  from  the Regional Program on Enterprise Development  in‐
cluding Kenya, Zambia, Zimbabwe, and Tanzania, V. Ramachandran and M.K. Shah  (1999) 
arrive at  the conclusion  that overseas Chinese  (or  Indian) entrepreneurs  in Africa start out 
larger and grow significantly more quickly than local African firms. The authors argue that 
Asian minority entrepreneurs have access to informational and financial networks that pro‐
















hold a strong appeal  for advocates of a multicultural African renaissance  (ibid.).  However, 
Claire Adida (2008) cautions against premature hypotheses regarding easy cross‐cultural ex‐
change among different ethnic groups with similar cultural traits. Based on fieldwork among 
Nigerian  immigrants  in Accra and Niamey, she concludes  that overly strong cultural simi‐
larities between immigrants and a host society tend to worsen immigrant–host relations and 





ing  the  early  days  of  Ghanaʹs  independence,  when  Chinese  citizens,  mainly  from  Hong 
Kong, were lured by the Nkrumah government and its promise of a flourishing economy in 
the English‐speaking Commonwealth country (Ho 2008a: 9‐10; 2008: 55‐56; Mohan and Tan‐
Mullins 2009: 598). As was  the case elsewhere  in Africa, however,  the substantial  influx of 
mainland Chinese only began in the late 1990s, for the reasons mentioned above. Today be‐
tween 6,000 and 20,000 Chinese  live  in Ghana, mainly  in  the coastal urban areas of Accra, 
Tema, and Takoradi (Mohan and Tan‐Mullins 2009: 591).4 For most Chinese migrants, mov‐










These migrants were  truly globally  active  entrepreneurs. They were keenly  aware of,  and 
switched between, temporary lucrative business opportunities, including (illegal) foreign ex‐
change  transactions,  as  shown  by Conal Ho’s detailed  case  studies, which  cannot  be pre‐
sented here because of a  lack of space  (Ho 2008: 57‐71). These cases also demonstrate  that 








flow of FDI and  the growth of Chinese  imports  in Ghana mentioned above has also been 
beneficial  for  these migrants. However,  the business climate  in Ghana has changed consid‐
erably, among other reasons because  the  legal  framework  for expatriates has become more 
restrictive, because competition has  increased, and because  the disposable  resources of  the 
newcomers are considerably lower than in the past. Taken together these factors have also im‐
pacted the effectiveness of the migrantsʹ own trading networks, not least because of heightened 













guise  of  providing  services  to  small‐scale miners.5  This  has  threatened Ghanaian miners, 
who lack the resources necessary to challenge the Chinese competition.6  
Incidentally,  it  is by no means only  the Chinese who have violated Ghanaian regula‐
tions restricting the activities of expatriates; major culprits convicted in 2007 also came from 
Nigeria, India, Germany, and  the Netherlands  (Baah et al. 2009: 97,  fn 10). Yet besides Chi‐
nese  traders,  it  is Nigerians who have actually been  targeted most often by  the Ghana  In‐
vestment Promotion Center’s  (GIPC)  task  force  against  illegal  retail  trading.7  In principle, 
Chinese and other foreign nationals are now allowed to be active in the manufacturing, ser‐
vice, and wholesaling sectors.  In order  to protect  the national  labor market,  the Ghana  In‐
                                                     






about unfair  closures  of  their  business, which  according  to  them  contravened ECOWAS protocols  on  free 
trade. The Nigeria Union of Traders  in Ghana  (NUTAG) backed  the protest  (see “GIPC  to meet aggrieved 























reserved neither  for Chinese nor  for Ghanaian  identities but  is rather ascribed  to both, de‐
pending on  the conditions. Chinese  traders may view  their counterparts  in a very positive 
light, even stressing  their shared work ethic as helpful and hard‐working humans, particu‐
larly in comparison to other Africans, for example, Kenyans (ibid.:  197). On the other hand, 































zation policies  in  the 1970s and 1980s  (Igué/Soule 1992). Benin  is  renowned as a model of 
transborder parallel trade in Africa. As early as the 1980s this informal trade was portrayed 
as an  indigenous solution and popular resistance  to bad governance. Even World Bank re‐
ports—inspired by  the  liberal doctrines of global  free  trade—praised  it, although  its devel‐
opment effects have been always controversial (Meagher 1997).  
Growing popular resentment against Chinese traders  in Nigeria  in the first decade of 
this  century  reinforced  this kind of  transnational  shadow economy. The Nigerian  state  re‐
sorted  to nontariff  trade barriers,  including  import restrictions and  the (temporary) closure 
of the Chinatown in Lagos in 2006 (Ogen 2008: 93, 96), because of the alleged harmful prac‐
















11   “Unrecorded cross‐border  trade of Chinese goods between Benin and Nigeria appears  to be a major enter‐
prise, employing thousands on both sides of the border. [Interview with Bashir M. Borodo, president of MAN 
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compared with Nigerian  cities  such  as Lagos or Port Harcourt, which  are notorious  for  a 
high  rate  of  violent  crime, was  another  reason  for  these Chinese migrants’ preference  for 
cross‐border  trade with Nigeria  (Dupré and Shi 2008: 20). A sample survey of Chinese mi‐
grants  in Benin  conducted  in early 2008 by Mathilde Dupré and Weijing Shi  (Sciences Po, 





cordial  relations.12  The  migrants  originate  from  19  different  Chinese  provinces,  although 
many  come  from  the Wenzhou zone  (Zhejiang province). More  than half of  the newly ar‐
rived already had established links to countrymen in Benin before their departure. The driv‐





23‐25). Most of  them  live  in  the economic capital Cotonou. However,  they are not concen‐
trated  in “Chinese quarters.” Probably due  to  the  irregular  status of most migrants  in  the 






less  remain  a  problem,  though many Chinese migrant  entrepreneurs  try  to  speak  French 
(approximately  80  percent)  or  even  Fongbé  (approximately  23  percent),  the  vernacular  of 

































imports  of Chinese  clothes,  intensified  these  fears.13 This  is why Beninese  businesspeople 
consider China to be both a “predator and partner of Beninʹs textile industry” (Mounmouni 
2010: 37). Many textile vendors at Cotonouʹs large international Dantokpa Market are also in 






allegedly still engaged  in  this  irregular  trade,  taking advantage of  the porous  frontier with 
Togo and Nigeria (ibid.:  37). 
Nevertheless, the division of  labor between Chinese and African entrepreneurs  in Be‐










15   Vidjingninou, Fiacre  (2007): Les commerçants béninois digèrent mal  la  concurrence  chinoise. Aujourdʹhui  la 
Chine, http://www.aujourdhuilachine.com, (30 April 2010).  
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because  they are part of more effective business networks  in China,  their African counter‐




of  the  total population of West Africa. Therefore,  it  is not surprising  that  the country has a 
long and dynamic  emigration history. Hausa,  Igbo and Yoruba  long‐distance  traders  from 
regions which today constitute Nigeria have played a decisive role in the transregional net‐










































irregular migrants  to  leave Ghana  at  short  notice. Thus,  almost  all  of  the  150,000 Nigerian 
Yoruba living in Ghana at that time were expelled within two weeks (Eades 1993: 1, 196, 200).  
Eades’s  account  “from  below”  of  Nigerian  Yoruba  entrepreneurs,  both  men  and 
women,  in Northern Ghana  is most  illustrative. It highlights  the fact  that  these  immigrants 
were quick to respond to new economic opportunities and incentives, even in remote areas 






bers’ hometowns, played a central role  in orientating their members,  in organizing and  im‐
proving these members’ livelihood, and in facilitating their integration into the host society. 
As a rule, these transnational social networks did not aim explicitly to enhance economic de‐






on  the Nigerian diaspora  in Ghana  (Moyet 2005: 476) may have added  to  the community’s 
competitive advantage. Even more so because the Pentecostal discourse in Ghana reveals the 
assumed  special dangers  inherent  in  commodities  of  strange  origin,  claiming  at  the  same 






























grants  from Oyo, Ede or  Ibadan chose  to remain Nigerian, although many of  them had al‐
ready  lived  in Dahomey/Benin for generations (ibid .: 248‐257). In any case, the strong sym‐
bolic relationship of the Yoruba trading diasporas in Benin with their ancestors’ hometowns 
constituted a distinctive  cultural  trait  that  contributed  to  the Nigerian  entrepreneurial mi‐
grants’ innovative drive, which was similar to that of their counterparts in Ghana mentioned 



























































any  clues about  the  superiority of a national Nigerian  (or Chinese)  innovation  culture, al‐



















include a  remarkable  capacity  for  institutional  innovations across kinship and  community 
frontiers, similar to that observed by Kate Meagher in her study of Igbo entrepreneurial net‐
works  and  their  liaisons  with  other  ethnic  trading  diasporas,  which  contribute  to  nation 
                                                     







process, but rather  the result of a  long path of  trial and error. Furthermore, although most 
trading  diaspora  cultures  have  a  distinctive  creative  impetus  which  stimulates  ingenuity, 
change, and an entrepreneurial spirit, not all of them are simultaneously innovative, that is, 







effective collaboration at  the grassroots  level between  the different  trading diasporas. This 
collaboration  is based on  the division of  labor  and on  the  comparative  advantage of  each 
group’s  innovation  culture. Last but not  least,  this  cooperation has also  contributed  to na‐
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